














with a preponderance of sculpture  that, obviously,  relates  to  the various cultural periods of  the 
respective countries. However, the languages of these works and the training of their authors are 
practically  the  same. Most of  the  artists  came  from European backgrounds, had  received  strict 
academic training, and had emigrated  to  the new continent  in search of a better  life, producing 
groups of  commemorative  statues, decorative  sculptures  and  functional works  (fountains).  The 
works demonstrate the various political, ideological and cultural leanings of the different nations, 
commissioned by the ruling classes in a desire to create their own traditions. But one type of work 







Antônio  Francisco  Lisboa,  “Aleijadinho”,  in  Congonhas  in  the  state  of  Minas  Gerais.  It  was 
completed in 1805, at the Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, which is now a UNESCO 
World  Heritage  site.  One  connection  we  can  make  between  this  first  work  of  public  art  and 
contemporary Brazilian outdoor art  is that the Prophets were produced  for a pre‐existing space, 
the Santuário forecourt, which was not planned to house the sculptures. Current public sculpture 








spaces.  This  happens  because  town‐planning  projects  in  Brazil  have  not  envisaged  artworks  as 
elements  in  their  development. Nevertheless,  since  the  1970s,  contemporary  art  has  gradually 







work  from  the  studio  to  an  outdoor  location  –  started  to  be  replaced  by  artworks  designed 
specifically  for  pre‐determined  spaces,  taking  into  account  the  physical  and  symbolic 
characteristics of these spaces. The renovation of the centre of Rio de Janeiro in 1996 resulted in 
installation  of  site‐specific  sculptures  by  artists  like  Amilcar  de  Castro,  Ivens  Machado  and 
Waltercio Caldas. Porto Alegre, the capital of the state of Rio Grande do Sul, was only given its first 
sculpture  garden  in  1997  on  an  initiative  of  the  1st  Mercosul  Visual  Arts  Biennial  (1997).  The 

















use  especially  for  the  show.  This  is  also why  the  Biennial  has  been  organizing  temporary  and 
permanent outdoor works over  the  years.  It  is precisely because of  this  type of  activity  that  a 
special  relationship  has  grown  up  between  the  event  and  its  host  city,  Porto  Alegre.  The  4th 
Mercosul Biennial gave  the  city a public  sculpture by Saint Clair Cemin.  For  the 5th edition,  the 
curators  invited  artists  experienced  in  making  works  for  the  urban  environment  to  design 
permanent works, with ideal schedule and budget conditions, which is rare in a country like Brazil. 
The artists faced a common challenge: to design a work for a specific place, the Guaíba  lakeside, 










the  line  of  the  dyke.  The work  consists  of  sixteen  irregular‐shaped,  juxtaposed  concrete  slabs 
(“steps”), about 21 m  long by 20 cm high. The sculpture conforms to the curators’  idea that the 














Mauro  Fuke  (Porto  Alegre,  1961)  used  648  granite‐topped  concrete  blocks,  in  three  different 












four  subtle  levels  of  this  structure.  The  artist  says  that  the  “speed”  needed  by  the  eye  to 
contemplate the sculpture was one of the themes of the work. As the work was  installed on the 











The  sculpture  by  José  Resende  (São  Paulo,  1945),  entitled  Olhos  Atentos,  underwent  a  more 













The piece was  finally  installed on  the upper  level of  the dyke,  facing  “the horizon  that’s drawn 
there,” as the artist put it. The work consists of a 30‐metre suspended steel structure, facing the 
sunset. This structure is “used” by the public as a viewpoint for a new – and unusual – panoramic 






maximum  the  balance  the  work  was  obliged  to  have.  This  sector  of  the  public  would  jump 
forcefully  on  the  work  every  day  until  the  structure  developed  an  excessive  vibration.  By 
disobeying  the notices  that  it was  forbidden  to do  this on  the sculpture  they put other users at 
risk.  It was  not  long,  therefore,  before  the  structure was  closed.  Public  notices,  like  the  signs 




balance,  5.5 metres were  cut  from  the  end  of  the  sculpture  and  a  support was  added  at  the 
foundations, which was the more visible interference with the sculpture. 
Designed  for  the  life of  the community  it belongs  to,  the existence or otherwise of  José 
Resendé’s  extraordinary  sculpture  was  decided  by  negotiation  about  the  –  appropriate  or 
otherwise – use of  the work. This work  is proof  that public art has great meaning  for us. Such 
objects  are mechanisms  that  can  activate  several  debates  about  how  the  public  space  is dealt 
with, what political and ideological controls operate there, and how the individual circulates within 
that  space.  In  this  respect  the  group  of  permanent  works  from  the  Mercosul  Biennial  has 
important  lessons  to  teach  us.  It  is  to  be  hoped  that  this  example  will  contribute  to  the 
construction of a more effective public policy  for commissioning permanent works of art  in  the 
Brazilian urban environment. 
 
(translate by Nick Hands / ingles@nickrands.com)  
